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ABSTRAKT
Ky punim ka për qëllim që të paraqesë situatën në të cilën ndodhet Kosova dhe mundësitë që
i ofron lidhur me franshizë-marrjen, procedurat administrative dhe peripecitë më të cilat
ballafaqohen ndërmarrësit.
Kosova është një vend mjaft atraktiv dhe me mundësi të mëdha, kapacitete, pozitë
gjeografike, fuqi punëtore për te zhvilluar dhe krijuar biznese të reja. Si i tillë mund të
cilësohet si një shtet i ri me horizonte të mëdha dhe atraksion i investimeve të huaja.
Institucionet qeveritare Kosovare janë vetëdijesuar dhe kanë pranuar se duhet të bëhen më
shumë përpjekje për të evituar pengesat në investimet e biznesit e poashtu të shtojnë vende të
reja të punës. Nëpërmjet franshizës, shfrytëzuesit apo franshizëmarrësit i jepet e drejta
ekskluzive për të hapur atë brend dhe për të zhvilluar biznesin duke ofruar shitje, shërbime
apo produkte - varësisht nga fusha e zhvillimit.
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1. HYRJE
Franshiza është një strategji biznesore për krijimin dhe mbajten e konsumatorëve, një sistem
marketingu i cili krijon imazhin e kompanisë, produkteve dhe shërbimeve në mënyrë që
konsumatorët të jenë sa më të kënaqur. Franshiza si rrjet i pavarur biznesor i lejon personat
që të shkëmbejnë identifikimin e një brendi, një metodë të susksesshme biznesore dhe sistem
të dëshmuar të marketingut dhe distribuimit.
Franshiza në Kosovë, njëjtë si edhe fillimi i ndonjë biznesi tjetër fillon me hapa bazë të cilët
duhet të plotësohen nga marrësit e franshizës, siç janë, fillimi i biznesit, leja e biznesit,
regjistrimi i pasurisë, huamarrja (varësisht nga madhësia e biznesit), pagimi i taksave etj. Ky
punim ka për qëllim të paraqet situatën momentale në fushën e industrisë dhe ndërmarrjet,
bizneset që operojnë në Kosovë si franshizë.
Së pari do të paraqiten disa të dhëna dhe informata lidhur me ambientin biznesor momental
dhe cilat janë mundësitë e hapjes së një biznesi të ri dhe me çfarë sfida ballafaqohen
ndërmarrjet.
Me anë të kësaj teme: “Franshiza në Kosovë” do të mundohem të paraqes mundësitë dhe
vështirësitë e aplikimit të franshizës në Kosovë, franshiza si biznes, kontrata për franshizë,
llojet dhe përparësitë e saj.
Në fund të këtij punimi paraqiten edhe konkluzionet të cilat do të shërbejnë si pjesë e
rekomandimeve për të ndjekur hapat e ardhshëm në mënyrë që vendi ynë të krijoj një
ambient biznesor sa më të mirë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.

Rritja ekonomike

Fokusimi kryesor i kësaj teme të diplomës padyshim se është franshiza, mirëpo fillimisht do
të shqyrtojmë aspektet dhe opcionet e rritjes së biznesit.

2.2.

Rritja në ndërmarrësi

Ndërmarrësia është një nga fushat me rritjen më të madhe globale e edhe më shumë e
theksuar në vendet në zhvillim dhe ekonomitë në tranzicion. Ndërmarrësia konsiderohet një
faktor vital për përparim dhe zhvillim ekonomik. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që
maksimizimi dhe efikasiteti i një kompanie ndikojnë po ashtu edhe në zhvillimin ekonomik
për të lehtësuar dhe promovuar aktivitetin ndërmarrësor.
Zhvillimi i ndërmarrësisë zakonisht përshkruhet si një kompani e cila inovacionin e saj e
bazon në një nivel internacional dhe si një qëllim më të gjerë. Rritja është një rezultat i
konkurrencës, ekspretizave inovative gjë që e bën të vështirë përkufizimin e këtij koncepti.
Kompanitë të cilat zhvillohen dhe kanë qëllime të caktuara të cilat i arrijnë dhe janë inovativ
në fushën e veprimit të tyre, dhe investojnë në pikat e caktuara ndërmarrësore kanë ndikim
edhe në ekonominë përreth duke e ulur numrin e papunësisë, produktin nacional dhe
produktivitetin. Kapitali human dhe edukimi i tyre janë edhe disa nga faktorët të cilët e
shoqërojnë këtë zhvillim, veçanarisht në vende të vogla në tranzicion siç është edhe Kosova.
Këto shtete kërkojnë edukim të lartë shkollor, eksperiencë në fushën ndërkombëtare dhe
mundësi operimi jashtë kufirit.
Një kërkesë tjetër e rritjes ekonomike është edhe mbështetja financiare. Është veçanërisht
esenciale mirëpo me raste mund të jetë edhe e rrezikshme. Duke pasur parasysh statusin jo
stabil financiar në Kosovë dhe sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rregullorja
për menaxhimin e rrezikut kreditor thekson se qëllimi i kësaj rregulloreje është vendosja e
standardeve dhe kërkesave minimale për menaxhimin e rrezikut kreditor, duke përfshirë
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vendosjen e standardeve minimale për vlerësimin e rrezikut kreditor dhe sistemin e
klasifikimit për të gjitha ekspozimet kreditore, si dhe minimumin e kërkesave për
provizionim (BQK, 2013).

2.3.

Zhvillimi ekonomik brenda kufijve

Është shumë e rëndësishme që të zgjerojnë operimin e tyrë brenda kufijve të veprimit
fillimisht në mënyrë që të përcjellin progresin e zhvillimit. Kjo mund të bëhet në forma të
ndryshme dhe pastaj të njejtat metoda mund të përdoren edhe në nivele më të larta apo në
fushëveprim globalo-internacional.
Zhvillimi ekonomik i brendshëm nënkupton përmirësime dhe operacione të ndryshmë brenda
kompanisë me qëllim të rritjes së shitjes, burimit të të ardhurave dhe profitabilitetit në
kompani. Zhvillimi i produktit (Krishnan & Ulrich, 2001) nënkupton zbulimin e një produkti
të ri, apo permirësimin e një produkti aktual duke i dhënë disa tipare më inovative në mënyrë
që të zgjerohet linja e prodhimit apo të përmirësohet ai produkt apo edhe shërbimi. Pra,
qëllimi i këtij funksioni është që të zhvillojë, mirëmbajë apo të rritë të ardhurat e kompanisë
gjithnjë duke iu referuar kërkesave të konsumatoreve dhe nevojave të tyre. Duke pasur
parasysh qe tregu dhe konsumatori janë një fushë shumë e gjerë, jo secili produkt mund të i
përshtatet nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve, për këtë arsye është shumë e
rëndësishme të definohet tregu i konsumatorit. Një hulumtim i tregut duhet të krijohet para
implementimit dhe prodhimit të produktit e gjithashtu të përcjellet edhe gjatë lansimit të tij
dhe të shiqohet pritshmëria e produktit nga ana e konsumatorit.
Associacioni për Zhvillimin dhe Menaxhimin e Produktit (PDMA) (Kahn, Kay, Slootegraaf,
Uban, 2013) ofron udhezime si të selektohen dhe të përzgjedhen produktet e nevojshme, cila
është korniza e punës më e përshtatshme dhe çfarë metodash duhet përdorur për të lancuar
një produkt ose shërbim. Një metodë e cila ka një përfshije të gjithëmbarshmë të përdorimit
është e ashtuquajtura "Fuzzy Front End" e cila udhëzon hapat të cilët duhet të përcillen
mirëpo iu lë zgjedhjen kompanisë për të vendosur rradhitjen e tyre dhe të vendos nëse duhet
të vazhdohet më tutje apo jo investimi i burimeve në zhvillim të mëtutjeshëm të idesë.
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Sipas (Kim and Wilemon, 2007; Koen et al., 2001) dallon pesë elemente të ndryshme e ato
janë:
- Identifikimi i mundësisë - është identifikimi i mundësive biznesore dhe teknologjike dhe
përsëritja e vazhdueshme dhe rrjedha në zingjirin e aktiviteteve për procesin e zhvillimit të
produktit. Në këtë element ndikim të theksuar kanë edhe faktorët e jashtëm siç është
ambienti mirëpo mund të jetë edhe një platformë e re e lancimit të produktit, një proces i
ri i fabrikimit apo ofertë më ndryshe e shërbimit.
- Analiza e mundësisë - në këtë fazë vlerësohet mundësia e konfirmimit të produktit të ri
apo modifikuar dhe kërkohën vlerësime dhe të mëtutjeshme teknologjiko-tregtare.
- Gjeneza e idesë - është një proces revolucionar sepse përfshinë idene fillestare apo
anamnezen e saj, zhvillimin deri tek realizimi i atij produkti apo sherbimi. Këto idë mund
të gjenerohen nga pasioni për një ide të caktuar, problemi, kërkesa apo ndonje situatë e
caktuar.
- Selektimi i idesë - në këtë fazë shume kompani kanë problem për të selektuar idenë e cila
do të zhvillohet në një produkt apo shërbim por që duhet të jetë stabile dhe e qëndrueshme
në mënyrë që të arrihet sa më shumë vlera biznesore dhe një vendim i tillë kryesisht është
i vështirë. Një vendimi i tillë pra i përfshinë të gjitha pikat e theksuara më lartë mirëpo
edhe ka një ndikim nga faktorët e jashtëm siç mund të jetë faktori teknologjik.
- Definimi konceptual - kjo është faza e fundit e procesit të zhvillimit të produktit apo
shërbimit. Në këtë fazë, ideja biznesore bazohet në objektivat, përshtatjen e produktit apo
shërbimit në treg dhe e cila eshtë konform strategjive te kompanisë, kerkësat e tregut dhe
konsumatorit dhe faktorët teknik dhe komericial të rrezikut.

Duke i thënë të gjitha këto është e rëndësishmë të përmendet se edhe rritja gjeografike është
një komponentë substanciale. Disa kompani mund të mendojnë se produktet apo shërbimet të
cilat ata i ofrojnë nuk janë të përshtatshme në tregun të cilin veprojnë dhe mendojnë që t'i
zgjerojne kufijtë e tyre duke u përhapur edhe më gjerë. Këto kompani kërkojnë një shumë të
lartë kapitali dhe menaxhim kontinuel në të gjitha aspketet biznesore gjë që biznesi mund të
zhvillohet me një tempo më të ngadalësuar dhe kthimi i investimeve është më i vogël në
krahasim me franshizën. Hapja e biznesit në një lokacion tjetër mund të i kushtojë kompanisë
kohë edhe kapital. Kjo mund të ndodhë pasi që ky lokacion i ri kërkon më shumë marketing,
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pozicionim në treg të huaj dhe të gjitha asetet fokusohen aty prandaj mund të shkaktojë
mungesë të vëmendjes në lokacionin origjinal dhe kjo mund të dëmtoj biznesin. Prandaj,
edhe pse kjo është një formë e mirë biznesi, franshiza mund të them se konsiderohet si një
alternativë më efikase dhe efiçiente duke vazhduar biznesin në formën e njejtë nga vendi
origjinal mirëpo duke lejuar franshizëdhënjen në vende të ndryshme të botës dhe në këtë
mënyrë produktet dhe shërbimet mbeten të njejta mirëpo biznesi i dorëzohët një personi të
tretë i cili është përgjegjes për mbarëvajtjen e tij (Murphy, 2006, Barringer, 2010, Bennett,
2008, Keup, 200).

2.4.

Rritja e mëtutjeshme e kompanisë

Pasi që kompania të stabilizohet në lokacionin orgjinal të fushëveprimit dhe të krijon një
stabilitet ekonomik në treg, krijon konsumator të qëndrueshëm dhe të cilët i përdorin
produktet apo shërbimet e tyre ajo mendon që rrjetën e veprimit të zgjerojë edhe më tutje
duke kërkuar që të hyjë në tregjet ndërkombëtare duke rritur në këtë mënyrë kompaninë.
Sipas Gideon Nieman, Marius Pretorius (2004), rritja apo zgjerimi i biznesit nënkupton
rritjen jashtë ambientit biznesor ekzistues. Kjo metodë mund të përdoret duke zhvilluar
marrëdhënie me palët e treta siç janë blerjet, bashkimi me një kompani tjetër për të krijuar
sukses më të madh në treg, licensimi dhe franshiza.
Franshiza pra mund të themi se konsiderohet si një menyrë efikase e rritjes së operimit
biznesor sepse ofron pikëpamje të ndryshme të qasjes biznesore mirëpo mund të krijoj
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Franshiza i lejon bizneset që produktet dhe shërbimet e
tyre të ofrohen në ambiente dhe tregje të ndryshmë ndërkombëtare (Nieman & Pretorius,
2004).

2.5.

Çka është franshiza?

Fjala Franshizë apo “ekskluzivitet” si term rrjedh nga gjuha frënge “France” që ka kuptimin e
privilegjit apo autorizimit (Caves & Murphy, 1976). Ndërsa, në gjuhën angleze ka kuptim
edhe më të gjerë si e drejta e votës, e drejta e emrit të produktit dhe shërbimeve. Franshiza
është e drejta legjitime për të përdorur një model të suksesshëm të një firme të biznesit dhe
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përdorimin e markës, ku përmes të franshizës shkëmbehen ekspertiza, eksperienca dhe
metodat më të mira për të bërë biznes për një periudhë të caktuar - varësisht prej kontratës
(Tuunanen, 2005).
Franshiza është një marrëveshje mes dy palëve: franshizë-dhënësit dhe franshizë-marrësit,
ku njëra palë i jep të drejtën palës tjetër për shfrytëzimin e markës dalluese (trademark),
proceset specifike të operimit të biznesit, linjën e prodhimit, hulumtimi i tregut dhe detaje të
hollësishme për biznes. Franshiza është e drejtë e garantuar me ligj ku personi i autorizuar ka
të drejtën e shitjes apo distribuimit të të mirave dhe shërbimeve në një vend të caktuar.
Franshiza është një mënyrë që ndërmarrjet e mëdha e përdorin për të rritur qarkullimin e tyre
pa pasur nevojë që të rriten aktivet e tyre, por në anën tjetër të zhvillohen më gjerësisht.
Franshiza është thjeshtë një kontratë dhe si e tillë ka anët e saj pozitive dhe negative (United
States patent and trademark office, 2016).
Asociacioni Ndërkombëtar i Franshizës është themeluar në vitin 1960 dhe deri më sot
operojnë më shumë se 75 indurstri të ndryshme në franshizë. Mirëpo ky asociacion nuk
është i vetmi pasiqë vende të ndryshme në botë kanë asociacionet e tyre për operim të
franshizës. Franshiza po konsiderohet si metoda më e mirë e zgjerimit të biznesit prandaj për
momentin në botë ekzsitojnë qindra kompani të cilat ofrojnë franshizë por edhe shumë
persona të cilët janë franshizëmarrës. Gjithashtu Asociacioni Ndërkombëtar i Franshizës e
definon franshizën si raport i vazhdueshëm, ku blerësi i franshizës i siguron të drejtën për
biznes sipas një marke, licence dhe teknologjie me rregulla dhe standarde strikte. Pjesë e
franshizës, përveç ekskluziviteteve të lartpërmendura përfshin edhe ndihmën e cila i ofrohet
franshizë-marrësve në organizimin, trajnimin e stafit dhe ndihmën për marketing (IFA,
2015).
Shembulli më i mirë i franshizës është kompania e mirënjohur ushqimore në gjithë botën
“McDonalds” (McDonalds, 2016). Në fillim të viteve të 1940, funksionimi i franshizës ishte
shumë i thjeshtë. Një marrëveshje e tillë nuk ishte më e gjatë se tre faqe dhe çdo gjë ishte e
shkurtë, thjeshtë dhe pa kërkesa të ndryshme. Ray Kroc (John, 1995), 10 vite më vonë filloj
biznes me vëllezërit McDonalds duke iu ofruar maqinat e përzierjes së qumështit me
përbërës të ndryshëm të quajtur "milkshake" dhe hamburgerëve 15 cent në San Bernandino,
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Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë kjo kompani është quajtur
MacDonald's dhe me kalimin e kohës kjo kompani bëri edhe modifikimin e emrit të tyre, të
cilin e mbajnë edhe aktualisht, McDonald's. Ray Kroc njihet si një person i cili bëri
ndryshime në industrinë e ushqimit të shpejtë apo siç njihet në botë "fast-food". Ai ishte
besimtar i idesë se kontrollimi i të gjitha detajeve të biznesit duke filluar nga mënyra e
udhëheqjes së biznesit e deri tek enterieri i dyqanit do të bëjnë një biznes të suksesshëm dhe
zgjerimi i fushëveprimit në lokacione të tjera do të jetë shumë i dukshëm. Vite më vone
rezultoj se ky mendim ishte i vërtetë sepse idea ishte që konsumatori të përdor produktin e
njejtë në çdo lokacion ku shërbente McDonalds. Pra, McDonalds vazhdon të njihet si
kompani lider në franshizë me më shumë se 80% të restoranteve të së cilës janë në pronësi
dhe operojnë si franshizë.
Shumë shpesh na ndodh të pyesim se pse nuk ekziston edhe në Kosovë zinxhiri i
restauranteve McDonalds, ndonëse shumë herë janë munduar që të bëjnë diçka të ngjashme?
Strategjia e saj është e njëjtë për të gjitha shtetet. Por, sipas gazetës së përditshe për tu hapur
një e tillë në Kosovë, personat e interesuar siç duket ende nuk i kanë plotësuar kriteret e tyre
e të cilat janë: të ketë eksperiencë biznesore/tregtare, të ketë një histori të suksesshme të
ndonjë biznesi paraprak, integritet të lartë,

aftësi të mira për të punuar

me

franshizëdhënësin, të ketë përvojë në shitjen me pakicë, njohuri të mira në fushën e
patundshmërisë dhe të ketë kapital të mjaftueshëm. Natyrisht, të gjithë personat që i
përmbushin këto kritere, pasi që plotësojnë aplikacionin hyjnë në fazën e parë përzgjedhëse,
më pas kalojnë nëpër procedurat e mëtutjeshme dhe në fund zgjidhet ai i cili i ka plotësuar të
gjitha kriteret e parapara (Bota Sot, 2011).
Përveç firmës së mirënjohur McDonalds një shembull tjetër i cili i kryeson listat e
udhëheqjes së franshizës nëpër botë është edhe zinxhiri i restauranteve të mirënjohura
"Subway" e cila me seli gjendet në Miami Springs, Florida të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Ky biznes është i specializuar në ushqim të shpejtë siç janë senduiqat, sallatat dhe
një listë të gjatë të gjërave ushqimore. Ne uebfaqen e tyre zyrtare parashtrohen Subway
përveç kushteve financiare, kërkon që franshizë-marrësi të trajnohet. Trajnimi mbahet në
selinë e tyre, ku ky i fundit duhet të jetë prezent gjatë gjithë trajnimit, të jetë efikas dhe
efiçient në kurse, kuize dhe në provimin final me një kuotë mesatare mbi 80% duke i
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përmbushur të gjitha kërkesat e kompanisë. Mësimet në klasa kërkojnë përafërsisht 62 orë
studim dhe përafërsisht 33 orë pune në njërën nga restaurantet në mënyrë që t'i shohin
shkathtësitë dhe njohuritë e fituara gjatë kohës së trajnimit (Subway, Franchising FAQ,
2016).

2.5.1 Llojet e franshizës

Varësisht prej llojit të markës apo marrëveshjes në mes të franshizë-marrësit dhe franshizëdhënësit, ekzistojnë tre kategori kryesore të franshizës të cilat ndërmarrjet e mëdha i përdorin
për të zgjeruar më shumë markën e tyre, e ato janë franshiza si biznes, si produkt dhe si
prodhimtari (McDonnel, McPhee & Associates, 2008-2009).
Franshiza si biznes: është forma më e shpeshtë e përdorur sot në botë për të pasur një
biznes të suksesshëm. Kjo formë e franshizës është “one-stop shop” dhe njëkohësisht është
forma e franshizës më së shumti e përhapur në industrinë e ushqimit ku ekzistojnë numër i
madh i restauranteve zinxhir si pjesë e franshizës si dhe në industrinë e modës dhe
produkteve të cilat shiten me pakicë. Një nga shembujt më të mirë dhe më të suksesshëm në
të gjithë botën të franshizës si biznes, konsiderohet të jetë kompania UPS e cila bën
transportin e shpejt ndërkombëtar postar, paketimin, rilokimin dhe shërbime të ndryshme për
biznese të vogla. Kjo kompani ka gjithsej 4400 dyqane në ShBA të cilat janë krijuar përmes
mundësisë së zgjerimit të franshizës si biznes (Boundless, 2016).
Franshiza si produkt: është forma më e thjeshtë e franshizës e cila i jep të drejtën
ekskluzive të shitjes së atij produkti franshizë-marrësit, por që prodhuesi i atij produkti
vazhdimisht është në mbikëqyrje se si personi i autorizuar e bën distribuimin e atij produkti.
Për t’i fituar këto të drejta për shitjen dhe reklamimin e produktit, franshizë-marrësi është i
detyruar të i paguaj taksa apo të blejë një sasi të caktuar paraprakisht nga franshizë-dhënësi.
Ky lloj i franshizës e vetëdefinon produktin si ekskluzivitet, si shembull i franshizës si
produkt mund ta marrim cilin do brend të automjeteve (si psh. Range Rover, Mitsubishi),
produkte ushqimore (Coca Cola, Pepsi, Lays), shpërndarës të naftës (Royal Dutch Shell) ku
produkti franshizë në vetvete është e gjitha ajo të cilën e shet franshizë-dhënësi (Boundless,
2016).
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Franshiza si prodhimtari: ky lloj i franshizës gjen aplikim më të rrallë. Për të filluar
një biznes të ri, çfarëdo fushe çoftë ai, duhet pasur parasysh disa indikator kyç të cilët janë
rregullat biznesore, procedurat ligjore ku përfshihen regjistrimi, verifikimi i biznesit,
noterizimi, koha për mbledhjen dhe paraqitjen e dokumentacioneve relevantë. Për një biznes
të ri duhet pasur parasysh ekonominë e vendit dhe parapagesat minimale të cilat kompanitë
duhet të depozitojnë para fillimit të një biznesi. Shembuj më të mirë të këtij lloji të
përdorimit të franshizës gjejmë tek kompanitë që lëndë primare e kanë ushqimin dhe pijet,
mirëpo shtrirje në këtë lloj të franshizës gjejmë edhe tek kompanitë e veshmbathjes
(Boundless, 2016).
Siç është raportuar nga një studim i realizuar nga Franchise Direct në vitin 2015, ai veçon
dhe klasifikon një numër të franshizave të cilat dominojnë në botë dhe siç thuhet në botimin e
tyre edhe këtë vit, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dominon industria ushqimore
dhe dy nga kryesorët janë brendet e ushqimeve të shpejta ajo Subway dhe McDonalds dhe
KFC, mirëpo për dallim nga kjo e fundit në pjesën tjetër të globit, më saktësisht Franca
dominon si kryesuesi i kësaj fushe në Evropë (Franchise Direct, 2015).
Më poshtë po paraqesim listën e top kompanive:
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Tabela 1. Kompanitë botërore lidere në franshizë

FRANSHIZA

POZITA

ORIGJINA

INDUSTRIA

Subway

1

ShBA

Ushqimore

McDonald's

2

ShBA

Ushqimore

KFC

3

ShBA

Ushqimore

Burger King

4

ShBA

Ushqimore

7-Eleven

5

ShBA

Dyqan

Hertz

6

ShBA

Automobilistike

PizzaHut

7

ShBA

Ushqimore

ACE

8

ShBA

Shtepiake

Wyndham Hotel Group

9

ShBA

Hotelieristike

Groupe Casino

10

Francë

Dyqan ushqimor

Carrefour

13

Francë

Shitje me pakicë

InterContinental Hotel Group

15

Mbretëria e

Hotelieri

Bashkuar
Burimi: (Franchise Direct, 2015)

2.5.2 Franshiza dhe biznesi

Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ekziston edhe Departamenti i Industrisë i
cili është një mekanizëm mbështetës institucional i cili ka për qëllim që të krijojë mjedis të
favorshëm për zhvillim të qëndrueshëm të sektorit industrial, në mënyrë që ndërmarrjet të
jenë më konkurruese në vend, rajon dhe botë. Qëllimi i projektimit të këtij mekanizmi është
që përmes tij të arrihet zhvillimi i legjislacionit industrial gjithnjë në përshtatje më
udhëheqjen nga Bashkimi Evropian dhe parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë si dhe
zhvillimit të politikave të zhvillimit industrial në mënyrë që burimet vendore të përdorën në
mënyrë sa më efektive për të rritur eksportin (Gashi, P, 2012).
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Sipas Agjencioni për Regjistrim Të Bizneseve të Kosovës ARBK fillimi i një biznesi të ri
kërkon 9 procedura dhe 52 ditë. Për të regjistruar një biznes duhet të plotësohet formulari i
aplikimit i cili duhet të ndahet në biznes apo korporatë. Këta formularë mund të merren në
qendrën e ARBK-së apo mund edhe të shkarkohen online ku përcjellën edhe me instruksione
se si duhet plotësuar ai. Pasi të plotësohet formulari, personi fizik me një dokument
identifikues, e dorëzon aplikacionin e nënshkruar në ARBK duke ia bashkangjitur edhe
dokumentet e nevojshme (Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve, 2015).
Për të krijuar një biznes përveç përmbushjes së dokumentacionit përkatës nevojitet edhe
kreativitet në mënyrë që kompania të qëndroj në treg. Duke pasur parasysh që Kosova është
një vend i cili ka potencial shumë të madh hapësinorë, ekonomik, kushte të favorshme
klimatike mendoj se duhet të punohet shumë në këtë drejtim pasiqë duhet të tërheqim
vëmendjen e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Për më tepër Kosova tashmë
është edhe pjesë e CEFTA (Central European Free Trade Agreement) që nga viti 2007
raportuar nga Dogana E Republikës Së Kosovës . Për të thjeshtësuar procedurat për t'u bërë
pjesë e Bashkimit Evropian (BE) shtetet nga Evropa Qendrore siç janë Polonia, Hungaria,
Republika Çeke dhe Sllovakia në vitin 1992 themeluan CEFTA. Kjo marrëveshje ndër të
tjera, është e bazuar në konceptin e ekonomisë së tregut të lirë, heqjes së barrierave tregtare,
krijimit të kushteve të favorshme për tregti dhe stimulimin ekonomiko- tregtar, intensifikimin
e marrëdhënieve ekonomike për një përfitim të ndërsjellë në kontribuim drejtë Integrimit
Evropian (GAP Instituti, 2011).

2.6.

Zhvillimi i biznesit dhe korniza ligjore

Sikurse edhe çdo vit, Raporti i Progresit i Komisionit Evropian, lanson raportin e tij. Këtë vit,
duke u referuar në këtë raport thuhet se është bërë një përparim shumë i kufizuar në
politikën industriale dhe se Kosova duhet patjetër të përmirësojë kushtet për zbatimin e
kontratave, të reduktojë barrierat e panevojshme administrative, të promovojë luftën kundër
ekonomisë jo-formale dhe korrupsionit dhe të zhvilloj një treg financiar (Komisioni
Europian, 2014).
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Sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare (Ligji Nr. 04/L-006 për Shoqëritë Tregtare, 2011), qëllimi
i tij është të përcaktojë llojet e organizatave të biznesit përmes të cilave mund të zhvillohet
aktiviteti biznesor në Kosovë, ku përcakton kushtet e regjistrimit, dispozitat ligjore dhe
detyrimet si individ juridikë, menaxherëve, drejtorëve dhe palëve të treta. Ky ligj përcakton
kategoritë e bizneseve që mund të regjistrohen në Kosovë, e ato janë:


Ndërmarrja individuale



Shoqëria kolektive



Shoqëria më përgjegjësi të kufizuar



Shoqëria komandite dhe



Shoqëria aksionare

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, komandite dhe ajo aksionare mund të krijohen vetëm
pas përfundimit të procedurës së regjistrimit pranë Zyrës së Regjistrimit.

2.7.

Ambienti biznesor

Duke pasur parasysh zbrazëtirën politike dhe mungesën e krijimit të institucioneve shtetërore
në vitin 2014 ambienti biznesor ka pësuar më së shumti. Kjo për faktin se ndikimi politik
luan një rol të madh në ambientin biznesor. Luhatja politike, jo stabiliteti ekomomik, kushtet
e pa favorshme në zhvillimin dhe krijimin e një biznesi janë një shtytje e madhe e
investitorëve të huaj e në veçanti të kompanive mbarë botërore për të investuar në Kosovë.
Sipas statistikave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës dhe Ministrise së punëve të
brendshme viti 2015 në krahasim me vitin paraprak, jep një pasqyrë të emigrimit të lartë të
qytetarëve. Ky problem jep një pasqyrë negative për investitorët e huaj sepse paraqet një
mjedis jo të favorshëm dhe investim të gabuar. Disa nga specifikat dhe kërkesat e
investitorëve të huaj janë edhe mjedisi i favorshëm ekonomik, stabilitet financiar, kontrata
kolektive dhe duke pasur parasysh që Kosova ka potencial shumë të madh për t’i përmbushur
këto pika është shumë dëshpërues fakti që po humben fonde dhe investime të mëdha
financiare. Për të joshur investitorët e huaj shteti i Kosovës duhet të përmirësojë nivelin e
korrupsionit, krimit të organizuar dhe sistemin juridik sepse kjo e bën Kosovën një shtet jo te
favorshëm dhe sensitiv në investime të huaja (Ministria e Punëve të Brendshme, 2014).
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Zhvillimi teknologjik – edhe pse Kosova karakterizohet si shtet i ri, në zhvillimin e
investimeve ka disa të arritura. Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit që nga viti 1999
ka pasur zhvillime të jashtëzakonshme dhe pothuajse çdo kompani dhe/ose institucion
kosovar përdor sistemet më të reja dhe më të fundit teknologjike të cilat ofrojnë shërbime
cilësore me çmime të volitshme.
Tregu i punës - duke u bazuar në Entin e Statistikave të Kosovës në rezultatet e vitit
2014 del se niveli i papunësisë në Kosovë është 35.3% ku 33.1% prej tyre meshkuj ndërsa
41.6% femra. Ky nivel i lartë i papunësisë është një faktor alarmant sidomos për të rinjët e
Kosovës të cilët përfundojnë shkollimet e tyre dhe pa pasur parasysh shkathtësitë, nivelin
intelektual dhe edukues tregu i punës është më se i limituar (Agjensia e Statistikave të
Kosovës, 2015).
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës BQK (2015) investimet e huaja direkte (IHD) më të
mëdha në Kosovë nga viti 2008-2014 janë koncentruar në sektorin e: patundshmërive,
financiar, prodhimit, transportit dhe telekomunikacionit. Sipas kësaj të fundit IHD në vitin
2014 ishte 151.2 milion, 50% më i ulët se viti 2013 dhe kjo vjen si rezultat i nivelit të ulët të
investimeve direkte në Kosovë, shitja e aksioneve të kompanive të huaja të cilat janë të
bazuara dhe operojnë në Kosovë si dhe kthimi i lartë i kredive ndaj kompanive investuese.
(BQK, 2015).
Duke i theksuar të gjitha këto pika të lartëpërmendurara mendoj se marrja e franshizës dhe
operimi i ndonjë biznesi në Kosovë mund të hasë në pengesa të shumta pasi që
paqëndrueshmëria është shumë e madhe dhe kompanitë e ndryshme botërore kërkojnë
standarde, rregulla, politika të specifikuara të cilat duhet të përmbushen dhe të përcjellën në
mënyrë të vazhdueshme.

2.8.

Franshiza në Kosovë

Viteve të fundit edhe biznesmenët në Kosovë e kanë kuptuar rëndësinë e ekskluziviteti të
markës. Krahasuar me rajonin Kosova si shtet i ri ende ka hapësirë për përmirësime në këtë
drejtim. Në Kosovë viteve të fundit përveç ekskluzivitetit të produkteve ushqimore, ka filluar
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të zhvillohet edhe industria e shitjes me pakicë të produkteve të ndryshme në fushën e modës
si për veshmbathje, aksesorë por edhe në industritë tjera si për mobilieri, produktet të
teknikës së bardhë dhe të tjera.
Republika e Kosovës e ka të rregulluar Ligjin për Investimet e Huaja. Sipas këtij ligji, Ligji
Nr. 02/L-33 (2005) zhvillimi ekonomik është shumë i rendësishëm për Kosovën. Sipas Nenit
1, pika 1.1. qëllimi kryesor i këtij ligji është nxitja dhe inkurajimi i investimeve të huaja në
Kosovë duke i’u ofruar investitorëve të huaj të drejta dhe garancione themelore dhe të
ekzekutueshme që u japin siguri investitorëve të huaj që ata dhe investimet e tyre do të
mbrohen dhe do të trajtohen në mënyrë të drejtë si dhe në pajtim të plotë me parimin e
sundimit të ligjit dhe standardet dhe praktikat e pranuara ndërkombëtare (Kuvendi i Kosovës,
2005).
Sipas Nenit 3.1. investitorët e huaj kanë të gjitha të drejtat dhe obligimet e njejta me banorët
e Kosovës dhe investimet e tyre janë të mbrojtura me ligj. Klima e investimeve të huaja
konsiderohet kryesisht e jo stabile mirëpo çysh nga koha e pasluftës kompani të ndryshme
kanë sjellur brende për të zhvilluar franshizën në Kosovë. Gjithashtu mendoj që niveli i lartët
i komunitetit internacional që kanë banuar në Kosovë kryesisht i pas luftës, pra nga fundi i
vitit 1999, kanë ndikuar në zgjerimin e franshizës.
Sipas të njejtit ligj, neni 9 pika 9.1. investitori mund të bëj pagesat dhe detyrimet e ndryshme
duke konvertuar çfarëdo valute ligjore në Kosovë ne valutën lokale dhe anasjelltas
ndërkombëtare (Kuvendi i Kosovës, 2005).
2.8.1 Bizneset që operojnë si franshizë në Kosovë

Trendi i zhvillimit të bizneseve si franshizë në Kosovë viteve të fundit me hapjen e qendrave
të ndryshme tregtare ka filluar të lulëzoje, duke u ofruar kështu qytetarëve të jenë më afër
brendeve të famshme botërore dhe produkteve më cilësore të cilat ekzistojnë në të gjithë
botën. Ekzisojnë shumë brende të cilat kanë pasur sukses në operimin e tyre dhe tregu është
akoma i hapur për të pranuar kompani të tjera ku konsumatorër fokusohen kryesisht në
kualittetin e produktit apo shërbimit, qëndrueshmërinë e tij me çmime të arsyeshme. Edhe
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përkundër vështirësive ligjore dhe kushteve jo të favorshme për biznes, brendet e ndryshme
tashmë janë prezente edhe tek ne. Gjatë viteve të fundit Agjencioni për Promovimin e
Investimeve në Kosovë në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë kanë
organizuar panaire të ndryshme ndërkombëtare të franshizave ku janë prezantantuar më
shumë se 400 franshiza të industrive të ndryshme nga e gjithë bota e që njëkohësisht janë
mundësi shumë të mira për sjelljen dhe prezantimin e brendeve të reja. Njëra ndër storiet e
suksesit të zhvillimit dhe prurjes së markave të njohura botërore në Kosovë, është qendra
tregtare Albi Mall e cila viteve të fundit përveq që ka krijuar emër në rajon, po sjell në
Kosovë firma të ndryshme me origjinë nga kontineti Evropian dhe ai Amerikan. Së shpejti
në këtë qendër pritet të hapet zingjiri i kinemave botërore CINEPLEX si dhe dyqani i
ushqimeve të shpejta KFC – Kentucky Fried Chicken. Natyrisht, hapja e këtyre dy emrave të
njohur dhe shumë të tjerëve vjen si rezultat i punës dhe qendrushmërisë së treguar me vite
nga ky biznes (Albi Group, 2016).

Tabela 2. Markat që operojnë si franshizë në Kosovë
FRANSHIZA

ORIGJINA

INDUSTRIA

Mango

Spanjë

Shitje me pakicë

Adidas

Gjermani

Shitje me pakicë

Gorenje

Slloveni

Teknikë

Vicko

Greqi

Shitje me pakicë

Carpisa

Itali

Shtije me pakicë

Swarovski

Austri

Shitje me pakicë

Burim: (Albi Group, 2016)

2.9.

Përparësitë dhe të metat e franshizës

Sikurse edhe çdo fushë biznesi edhe franshiza ka avantazhet dhe disavantazhet e saj. Të blesh
një franshizë dhe të fillosh biznesin me atë kompani mund të jetë ndonjëherë shumë e
pafavorshme, kjo për faktin se në momentin që një kompani përzgjidhet për të zhvilluar
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biznes nga ana e franshizë-dhënësit, franshizë-marrësi duhet të iu bindet rregullave të
franshizë-dhënësit, pra nuk lë shumë hapësirë për të dhënë ide apo për të bërë inovacione
sepse brendi, dizajni, marketingu, cilësia e çfarëdo produkti që shitet duhet të jetë e njejtë në
të gjitha vendet.
Në anën tjetër, hapja e një biznesi tërësisht të ri, kërkon kohë, hulumtim të tregut, investim
dhe marketing. Në shumicën e rasteve shumë kompani dështojnë pasi që biznesi i tyre nuk
shkon sipas planit të paraparë. Për të bërë më të thjeshtë më poshtë po listoj disa nga
karakteristikat e secilës pikë (Francoise, 1997).

2.9.1 Avantazhet e pronësisë së një franshize

Në përgjithësi, konsiderohet se investimi në një franshizë rezulton me një rrezik më të vogël
në krahasim me atë të fillimit të një biznesi të ri dhë mundësisë së dështimit. Investimi bëhet
në një format i cili tashmë është provuar dhe testuar nëpër vende të ndryshme të botës - pra
varësisht se sa është i njohur brendi i franshizës; franshizë-marrësi gjithmonë kryen trajnimet
e nevojshme nga franshizë-dhënësi në mënyrë që të jetë i pregaditur për zhvillim të biznesit.
Në shumicën e rasteve, franshizë-dhënësi furnizon franshizë-marrësin me të gjitha sistemet
operuese dhe softueret e ndryshme për të operuar biznesin; krijimi i klientelës është shumë i
lehtë - pasiqë brendi e ka siguruar tashmë sa vite; në shumicën e rasteve, franshizë-dhënësit
japin franshiza të limituara edhe nga pozita gjeografike e shtetit kjo pasiqë ata dëshirojnë të
limitojnë mundësitë e konkurrencës (Elgin, 2007).
Sipas uebfaqes Franchise Update (2014) "avantazhi më i madh i franshizës është reduktimi i
riskut të cilin e merr personi në fjalë për investim" pra nga kjo nënkuptojmë se e drejta
ekskluzive fillon me hapa të shpejtë dhe profitabiliteti është më i dukshëm. Kjo mund të jetë
edhe një rezultat i një menaxhimi më të suksesshëm e normalisht edhe markës së njohur të
kompanisë.

Se hapja e një biznesit si franshizë është njëri ndër inovacionet më të mëdha të marketingut
në shekullin 21, e tregon edhe fakti se në botë sot, çdo 8 minuta hapet një biznes si franshizë
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dhe 1 nga 12 bizneset e hapura është hapur në kuadër të franshizës. Përderisa nuk kemi një
numër të saktë se sa biznese operojnë si të tilla në Kosovë, në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës - sipas uebfaqes Enterpreneur (2016) operojnë rreth 1500 biznese me mbi 316000
dyqane të shitjes me pakicë, ku këto biznese punësojnë më shumë se 14 milion amerikan në
vit (Enterpreneur, 2016).

2.9.2 Disavantazhet e franshizës

Disavantazhet janë:
-

Në shumicën e rasteve të blesh një franshizë është një çmimi i shtrenjtë për arsye se
kompanitë/organizatat kërkojnë që personi i autorizuar që kërkon franshizën të ketë
mjetë të disponueshme në xhirollogarinë e tij/saj; pra blenë disa asete të atij brendi;

-

Në këtë fushë ekzistojnë edhe disa barriera ne marketing pasi që duhet të iu
përmbahemi rregullave të cilat kompanisë franshizë-dhënëse;

-

Rrezik i madh mund të jetë mos-përfitimi apo benefiti material

-

Dalja nga tregu e biznesit

Disa nga disavantazhet e franshizës me të cilat shumë shpesh përballen franshizëmarrësit,
pavarësisht të gjitha anëve pozitive të cilat i ka marrja e saj janë se pronari nuk është totalisht
i pavarur dhe jo gjithmonë i merr të gjitha vendimet se si të zhvillohet biznesi pavarësisht se
ata operojnë në bazë të procedurave dhe kufizimeve të cilat janë të vendosura në kontratë,
në raste të caktuara franshizëmarrësi mund të detyrohet nga franshizëdhënësi që të blejë
artikuj të caktuar edhe nëse ata artikuj nuk kanë treg në vendin ku operon ajo franshizë dhe
kështu implikimet buxhetore vetëm sa rriten duke mos pasur fitim në investim.
Disavantazh tjetër mund të pasqyrohet edhe fakti që marrëveshja për shfrytëzimin e
franshizës është për një kohë të caktuar dhe vazhdimisht duhet të paguhen taksa e
kompensimeve si dhe taksa për

marketing dhe produkte promocionale (The company

warehouse, 2016).

2.10. Dallimi mes franshizës dhe licencës
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Shumë shpesh bizneset e mëdha botërore përveq franshizës ofrojnë edhe licencimin e
produkteve dhe shërbimeve të ndryshme që ata ofrojnë. Por, dallimi në mës të franshizës dhe
licencës ndonëse për ata të cilët nuk operojnë biznes nuk është shumë i rëndësishëm, por për
kompanitë të ndryshmë luan rol shumë të madh, ndonëse të dyjat janë lloje të biznesit model.
Dallimi fillon nga vet fakti që franshiza përdor një model të suksesshëm të biznesitt dhe të
njëjtit i përdor emrin dhe funksionon si një nëndegë e asaj marke, por që ka mbështetje të
vazhdueshmë nga franshizëdhënësi në brendin dhe marketingun në mënyrë që të jetë e
suksesshme. Ndërsa, modeli i licencës funksionon ndryshe ngaqë një kompani e caktuar shet
licencen kompanive tjera dhe ato duhet të përdorë brendin, dizajnin apo edhe programet e
njejta teknologjike (Pippers, 2014). Në të shumtën e rasteve licencat janë jo-ekskluzive e që
nënkupton se të njëjtën mund t'a blejnë biznese të ndryshme brenda një vendi dhe të shitet
brenda një tregu nga kompani të ndryshme e që në fund nuk i lë ekskluzivitet vetëm një
pronari të caktuar të biznesit që të këtë tregun e tij. Zakonisht, licencimi bëhet kryesisht për
produkte ushqimore siç janë produktet e brendit të njohur Nestle, e cila nën emrin e vet ka
edhe shumë produkte të tjera ushqimore dhe kozmetike e që të njejtë produkte mund të shitën
nga distributor të ndryshëm të cilët blejnë licencën, por përveq këtyre produkteve licenca të
shumta nga kompanitë e mirënjohura botërore jepen edhe për produktë të tëknikës së
bardhëk, produkte të ndërtimtarisë, dhe rrallëherë për veshëmbathje. Në rastin e Kosovës
kemi të bëjmë me një treg shumë të pakontrolluar e që vjen si pasojë e mos kontrollimit të
duhur të tregut dhe punën jo efikase të inspektoriateve e ndonjëhere faji bjen edhe tek
Dogana e Kosovës, ku hyjnë produkte të pakontrolluara dhe shiten në tregun e zi e që ndikon
shumë tek ato biznese të cilat paguajnë franshizën për një produkt të caktuar apo edhe kanë
licencë e që më pas po të njejtat biznese dëmtohën pasi që produktet e kopjuara shiten në treg
me çmim më të lirë e me një kualitet më të dobët, por që prap në mënyrë indirekte e
dëmtojnë pronarin e biznesit.
Më poshtë në mënyrë tabelare po paraqes disa nga dallimet në mës të franshizës dhe licencës.
(Diffen, 2016)
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Tabela 3. Dallimet mes Franshizës dhe Licencës
Franshiza

Licenca

Rregullohet nga

Ligji i letrave me vlerë

Ligji i kontratës

Regjistrimi

Obligativ

Nuk kërkohet

E drejta teritoriale

Ofrohet tek franzhizmarrësi

Nuk ofrohet

Mbështetje dhe trajnim

Po

Jo

Pagesë si kompensim

Po

Po

Shembuj

McDonalds, Subway, etj

Microsoft Office

Kontrolli

Kontrollohet

nga Nuk ka

franshizëdhënësi

Burimi: (Diffen, 2016)

Në Kosovë, licensimi është i rregulluar edhe me Ligjin për Investimet e Huaja me ç'rast
investitorët e huaj mund të zhvillojnë bizneset e tyre në Kosovë dhe iu referohen të gjitha
kërkesave dhe procedurave të njejta sikur banorët e këtij shteti për të hapur biznesin e tyre.
Sipas Ligjit Ligji Nr. 02/L-33 neni 14 pika 1 thotë që investitorët e huaj mund t'ë lidhin
marrëveshje kontraktuale edhe me personel ndërkombëtar që jeton jashtë territorit gjeografik
të Kosovës por i cili mund t'i ofroj shërbimet e kërkuara menaxheriale, administraive,
mbikqyrëse, konsultative ose shërbime të specializuara teknike. Por, mendoj që prezenca e
komunitetit vendor, pra angazhimi i personelit lokal, mund të konsiderohet një aset i
rëndësishëm për kompaninë e cila investon në Kosovë, kjo për faktin që mund të rritë
njohuritë e klimës ekonomike dhe gjendjes së tregut, të përshpejtojë procedurat teknike në
procese të ndryshme të cilat paraqiten gjatë kohës së operimit (Kuvendi i Kosovës, 2011).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Hyrja në treg e një kompanie, shërbimi apo produkti është një hap shumë i rëndësishëm dhe
një vendim kryesisht i menduar tërthortë, për të vendosur se në deri çfarë mase tregu mund të
të pranoj, apo e kunderta. Për shumë kompani problemet mund të fillojnë çysh nga tendenca
fillestare për rritjen e kompanisë brenda regjionit të veprimit e pastaj deri tek shtrimi i
franshizës në nivel internacional.
Pra, për kompani të ndryshme futja në një treg ndërkombetar konsiderohet si një nga hapat
apo fazat më kritike pasiqë fillimisht duhet të adaptohet me tregun i cili iu ofrohet,
konsumatorët dhe kërkesat e tyre, a është i nevojshëm produkti apo shërbimi të cilin
kompania e ofron, kultura e ambientit të punës e padyshim që edhe çështjet financiare. Pra,
sipas hulumtit të bërë deri më tani, konsideroj, se këto janë vetëm disa nga problematikat të
cilat mund të shoqërojnë hyrjen në treg të një shërbimi apo produkti franshizë.
Po ashtu, një kompani e cila dëshiron të zgjeroj fushëveprimin e tij në një nivel internacional
duhet të studioj mirë karakteristikat ekonomike të vendit të huaj ku mendon të fushëveproj, të
ketë parasysh rritjen dhe stabilitetin ekonomik të atij vendi dhe padyshim konkurencën. Për
këtë, secila kompani duhët të ketë një përkushtim dhe dedikim të theksuar nëse dëshirojnë që
të kenë sukses. Disa nga pengesat të cilat mund të ndikojnë që një kompani të mos ketë
sukses konsideroj që janë mungesa e përkushtimit në resurset dhe kapitalin human, fushën
menaxherialo-financiare në tregun e mjedisit të huaj dhe mungesa e hulumtimit të tregut e
cila përfshin madhësinë e tregut, nivelin e zhvillimit, infrastrukturën dhe tregtinë, mjedisin
konkurues e padyshim që është e rëndesishme edhe koordinimi i kohës.
Mendoj që hyrja në një treg internacional e një kompanie çoftë me një apo disa produkte dhe
shërbime ka pengesa si nga ato të brendshmet po ashtu edhe të jashtmet. Nga faktoret e
jashtëm të cilët mund të pengojnë suksesin e kompanisë mendoj se dy nga pikat kryesore
mund të konsiderojmë intensivitetin e konkurrencës dhe potencialin e tregut dhe zhvillimin
ekonomik të tregut internacional. Ndersa nëse bazohemi në faktorët e brendshem mendoj se
një nga problemet kyqe është mungesa e eksperiencës së një kompanie në nivel
ndërkombetar me ç'rast mund të rezultoj në pamundesinë e arritjes së synimeve dhe mos20

menaxhimin dhe operimin e duhur. Prandaj, sfida kryesore e të gjitha kompanive mendoj se
është shqyrtimi i të gjithë faktorëve të brendshem dhe të jashtëm të cilët mund të kërcënojnë
rritjen dhe zhvillimin e metutjeshëm dhe përdorimi i metodave dhe mjeteve të duhura mund
të bëj një diferencim të theksuar të kompanisë.
Pra, duke u bazuar edhe në tregun momental ekonomik në Kosovë, mendoj që shumë
kompani botërore ngurrojnë të investojnë burimet financiare dhe resurset humane pasiqë
kthimi financiar dhe rritja e tyre si kompani mund të jetë më e vogël seç mendojnë.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia është një sistem metodash i cili përdoret në një fushë të caktuar të studimit për
të adresuar apo zgjedhur një ose më shumë probleme. Qëllimi i metodologjisë është që të
përcaktojmë se cilat mjete apo lloje te metodave te përdorim ne një studim. Varësisht nga
natyra e studimit ekzistojnë metoda të ndryshme hulumtuese e ato janë metoda teorike,
historike, statistikore, eksperimentale, deskriptive, analitike, anketimi, empirike e të tjera.
Për këtë studim janë përdorur metoda krahasimore, deskriptive, analitike dhe empirike.
Metoda deskriptive është një metodë e cila përshkruan gjendjen ekzistuese. Ky lloj i studimit
i referohet pyetjeve, hulumtimit dhe analizës së të dhënave, ku studiuesi nuk ka kontroll mbi
variablat dhe vetëm jep një pasqyrë të gjendjes aktuale apo të më hershme.
Metoda krahasuese ka per qëllimi krahasimin e dy apo më shumë fushave të studimit dhe
konstaton ndryshimet apo ngjashmëritë e dy variablave apo dukurive të ndryshme, çofshin
ato fusha të studimit, faktorë apo edhe akterë të ndryshëm.
Për këtë studim kam përdorur disa metoda te hulumtimit. Fillimisht observimit dhe gjendjes
momentale në fushën e franshizës i jam referuar metodës deskriptive ku kam paraqitur disa
kompani të cilat zhvillojnë franshizën në botë dhe metodat të cilat ato i përdorin për të
vazhduar më tutje me metodën analitike dhe krahasimore. Kjo e fundit krahason shtetet e
botës dhe avantazhet dhe disavantazhet e Kosovës lidhur me procedurat e marrjes së
franshizës.
Ndërsa, në kapitullin e fundit përdoret metoda empirike dhe deskpritive e cila i adreson
problemet dhe hapat të cilat duhet të merren për të dhënë konkluzione dhe rekomandime dhe
hapat e mëtejshëm drejtë një zhvillimi sa më të mirë ekonomik.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Kosova ka shpallur pavaresinë e saj në vitin 2008. Edhe pse shtet i ri, çysh nga paslufta viti
1999, Kosova ka zhvilluar ekonominë e saj, sidomos në fushën e tregtisë dhe industrisë,
sektorit privat dhe është treguar si një vend i hapur për investitorët e huaj dhe për të
akomoduar dhe zhvilluar prespektiva të reja. Mirëpo, duke pasur parasysh situatën
momentale, mendoj se Qeveria e Kosovës duhet të punoj ende për të adresuar edhe më
shumë probleme sidomos ato të cilat kanë të bëjnë me joshjen dhe krijimin e një ambienti sa
më të mirë ekonomik për investitorët e huaj. Mendoj që është e nevojshme të promovohen
ligjet për investimet e huaja, të reformohet sistemi kadastral dhe të krijohet një sistem më i
lehtë dhe i favorshëm për biznese i qasjes në financa në mënyrë që bizneset lokale të mos
kenë ngecje për të tërhjekur investitorët e huaj. Këtu vlen të theksohet se kostoja e kredisë
është shumë e lartë dhe e bën punën në këtë sektor edhe më të vështirë.
Franshiza si një koncept i gjerë, kërkon përpikshmëri, dokumentacion të nevojshëm dhe
zbatim të rregullave, dhe për këtë arsye është e nevojshme që një biznes të mbahet. Duke u
referuar në faktin se hapja e biznesit është e lehtë, mbyllja apo falimentimi është poashtu i
lehtë. Duke pasur parasysh që shumë biznese falimentojnë, mendoj se duhet të krijohet një
sistem insitucional që kompanitë e reja të krijojnë mbështjetje dhe të kenë lehtësira në
mbajtjen e biznesit. Pra, kompanitë e mëdha botërore kërkojnë rregulla, standarde dhe
politika shumë të qëndrueshme dhe stabile në mënyre që të funksionoj një biznes.
Gjihashtu, duhet pasur parasysh që Kosova është një vend i ri i cili ka një popullatë të madhe,
e kryesisht një forcë punëtore të grup moshës së re të cilët janë të motivuar për punë, me
nivele të larta akademike, mirëpo, të cilët janë të papunë. Ky fakt është shumë shqetesues
sidomos për të rinjtë të cilët janë të papunë për një kohë më të gjatë sepse ata janë të
dëshperuar dhe pikërisht për këtë arsye mendoj që kjo fuqi punëtore duhet të shfrytëzohet
dhe institucionet shtetërore duhet të punojnë sa më shumë në këtë drejtim në menyrë që
potenciali intelektual të mbetet dhe shfrytëzohet në të mirë të shtetit, e pse jo edhe të tërheqet
vëmendja e investitorëve - franshizë-dhënësve për investim në Kosovë.
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